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  Smiley	  
	  
Last	  spring	  I	  met	  a	  woman	  named	  Lauren	  Singer,	  a	  23-­‐year-­‐old	  living	  in	  Brooklyn	  who	  lives	  a	  
zero-­‐waste	  life.	  When	  people	  ask	  me	  what	  exactly	  that	  means,	  I	  always	  tell	  them	  this	  -­‐	  she	  can	  
fit	  all	  of	  the	  trash	  she	  has	  made	  over	  the	  past	  two	  years	  into	  one	  mason	  jar.	  	  	  
	  
It	  sounds	  crazy,	  but	  it’s	  true.	  I’ve	  visited	  her	  (immaculate)	  apartment	  before	  and	  seen	  the	  
contents	  of	  her	  mason	  jar,	  which	  include	  an	  old	  band-­‐aid,	  some	  produce	  stickers,	  and	  other	  
odds	  and	  ends	  like	  plastic	  clothing	  tags	  and	  straws.	  	  
	  
While	  impressive,	  her	  transition	  to	  a	  trash-­‐free	  existence	  wasn’t	  an	  easy	  process.	  In	  fact,	  it	  took	  
her	  more	  than	  a	  year	  to	  get	  to	  where	  she’s	  at.	  She	  started	  working	  towards	  this	  lifestyle	  about	  
three	  years	  ago	  as	  an	  environmental	  studies	  major	  at	  NYU,	  where	  she	  said	  she	  realized	  the	  
importance	  of	  actually	  living	  your	  values.	  	  
	  
So	  how	  does	  she	  do	  it?	  Through	  a	  number	  of	  ways	  –	  she	  makes	  all	  of	  her	  own	  products	  
(toothpaste,	  body	  lotion,	  cleaning	  products),	  avoids	  plastic,	  brings	  reusable	  jars	  and	  bags	  to	  
farmer’s	  markets	  and	  co-­‐ops	  where	  she	  can	  buy	  unpackaged	  foods,	  and	  religiously	  recycles	  and	  
composts	  (she	  even	  composts	  strands	  of	  hair	  that	  she	  finds	  lying	  around	  her	  apartment!)	  And	  
those	  are	  just	  a	  few	  examples.	  
	  
Feeling	  inspired	  by	  Singer’s	  journey	  to	  eliminate	  waste	  from	  her	  life,	  I	  decided	  to	  give	  myself	  a	  
little	  experiment:	  to	  live	  trash-­‐free	  for	  one	  week.	  I	  knew	  it	  wouldn’t	  be	  easy,	  but	  I	  assumed	  that	  
if	  I	  carefully	  planned	  out	  my	  days	  and	  became	  more	  conscious	  of	  my	  purchases,	  it	  would	  be	  at	  
least	  doable.	  	  
	  	  	  	  
Mostly,	  I	  wanted	  to	  find	  out	  what	  it’s	  like	  for	  a	  “normal”	  person	  to	  go	  live	  without	  trash-­‐	  and	  by	  
normal,	  I	  mean	  someone	  who	  doesn’t	  pay	  an	  inordinate	  amount	  of	  attention	  to	  reducing	  trash	  
in	  their	  life.	  In	  2012	  the	  average	  New	  Yorker	  produced	  nearly	  two	  and	  a	  half	  pounds	  of	  garbage	  
every	  single	  day,	  according	  to	  the	  city’s	  Independent	  Budget	  Office.	  
	  
So	  before	  the	  week	  began,	  I	  set	  up	  a	  few	  ground	  rules	  –	  I	  would	  allow	  myself	  to	  recycle	  and	  
compost,	  since	  those	  items	  do	  not	  end	  up	  in	  landfill	  and	  therefore	  technically	  aren’t	  waste.	  I	  
also	  went	  shopping	  to	  prepare,	  promising	  myself	  that	  every	  purchase	  I	  made	  for	  the	  week	  
would	  have	  to	  come	  in	  some	  sort	  of	  recyclable	  packaging.	  
	  
But	  as	  someone	  who	  doesn’t	  usually	  think	  twice	  about	  throwing	  something	  away,	  it’s	  no	  
surprise	  that	  I	  hit	  my	  first	  roadblock	  pretty	  early	  on.	  During	  my	  first	  day	  of	  living	  zero-­‐waste,	  I	  
strolled	  past	  the	  toilet	  paper	  aisle	  in	  Target	  when	  it	  hit	  me:	  yes,	  “technically”	  I	  could	  swap	  out	  
toilet	  paper	  for	  the	  week	  and	  use	  reusable	  cloth,	  but	  right	  at	  that	  moment	  I	  felt	  like	  I	  already	  
had	  to	  surrender.	  There	  was	  just	  no	  way.	  
	  	  
So	  with	  a	  tagline	  that	  read,	  “turn	  a	  necessity	  into	  a	  nicety	  with	  100%	  recycled	  bathroom	  tissue	  
that	  helps	  save	  trees,	  water	  and	  landfill	  space,”	  I	  figured	  Seventh	  Generation’s	  recycled	  toilet	  
paper	  was	  better	  than	  no	  toilet	  paper	  at	  all.	  Ew.	  
	  	  
Before	  I	  set	  the	  toilet	  paper	  in	  my	  cart,	  I	  double-­‐checked	  to	  make	  sure	  the	  packaging	  was	  
recyclable	  as	  well.	  I	  looked	  around	  for	  the	  little	  triangle	  symbol	  made	  out	  of	  three	  arrows	  and	  
when	  I	  finally	  found	  it,	  I	  noticed	  the	  number	  ‘4’	  inside.	  I	  had	  noticed	  these	  numbers	  before,	  but	  
never	  really	  gave	  them	  much	  thought.	  
	  	  
But	  suddenly	  I	  became	  paranoid	  that	  maybe	  that	  little	  number	  actually	  had	  some	  sort	  of	  
significance.	  I	  pulled	  out	  my	  iPhone	  and	  typed	  “recycling	  numbers”	  into	  Google	  to	  try	  and	  at	  
least	  get	  a	  basic	  understanding	  of	  what	  that	  little	  ‘4’	  could	  mean,	  and	  came	  across	  an	  “NYC	  
Recycles”	  government	  page	  that	  explains	  what	  are	  apparently	  called	  “plastic	  resin	  codes.”	  Of	  
course,	  one	  of	  the	  first	  lines	  read,	  “the	  resin	  identification	  codes	  cause	  more	  confusion	  than	  
clarity.”	  
	  	  
It	  turns	  out	  that	  while	  these	  seven	  numbers	  do	  represent	  the	  chemical	  compositions	  of	  the	  
plastic,	  they	  don’t	  necessarily	  represent	  whether	  the	  item	  is	  recyclable	  or	  not.	  For	  example,	  a	  
‘1’	  stamp	  means	  most	  recycling	  programs	  will	  accept	  it,	  while	  a	  ‘3’	  stamp	  indicates	  that	  an	  item	  
is	  most	  likely	  not	  recyclable.	  The	  rest	  are	  all	  even	  more	  inconclusive.	  	  
	  	  
Only	  a	  few	  hours	  into	  my	  zero-­‐waste	  life,	  and	  already	  I	  felt	  discouraged.	  I	  finished	  up	  my	  
shopping	  trip	  with	  some	  boxes	  of	  pasta	  (yes	  -­‐	  they	  are	  recyclable)	  and	  some	  shampoo	  and	  
conditioner	  marked	  with	  a	  ‘3’	  triangle	  stamp	  (so	  probably	  not	  recyclable,	  but	  better	  than	  no	  
stamp	  at	  all).	  Even	  the	  receipt	  that	  was	  handed	  to	  me	  after	  checking	  out	  wasn’t	  recyclable,	  
since	  shiny	  receipts	  typically	  contain	  a	  toxic	  chemical	  on	  them	  called	  BPA.	  
	  
The	  next	  day,	  I	  was	  sitting	  in	  my	  apartment	  when	  my	  doorbell	  rang.	  I	  had	  ordered	  some	  
organic,	  reusable	  cotton	  rounds	  on	  etsy.com	  a	  few	  days	  beforehand	  to	  replace	  the	  disposable	  
make-­‐up	  removing	  wipes	  that	  I	  typically	  use.	  In	  all	  my	  green	  glory,	  I	  didn’t	  even	  think	  about	  the	  
fact	  that	  my	  environmentally	  friendly	  make-­‐up	  cloths	  would	  arrive	  in	  some	  not	  so	  
environmentally	  friendly	  packaging.	  
	  
Along	  with	  my	  cotton	  rounds,	  I	  received	  cardboard	  packaging,	  a	  post	  card	  from	  the	  maker	  of	  
the	  product	  thanking	  me,	  and	  a	  free	  sample	  of	  soap	  (wrapped	  in	  plastic).	  I	  found	  it	  sort	  of	  ironic	  
that	  in	  my	  quest	  to	  go	  zero-­‐waste,	  I	  ended	  up	  creating	  more	  trash	  than	  I	  bargained	  for.	  At	  least	  
the	  cardboard	  is	  recyclable.	  
	  
In	  between	  classes	  at	  school	  a	  few	  days	  later,	  I	  had	  finished	  washing	  my	  hands	  after	  using	  the	  
bathroom	  when	  I	  grabbed	  a	  few	  paper	  towels,	  quickly	  wiped	  my	  hands	  and	  threw	  the	  towels	  in	  
the	  garbage	  before	  rushing	  off	  to	  my	  next	  class.	  There	  aren’t	  any	  of	  those	  eco-­‐friendly	  hand	  
dryers	  at	  school,	  and	  I’m	  so	  used	  to	  using	  the	  paper	  towels	  that	  I	  grabbed	  them	  without	  even	  
thinking.	  I	  didn’t	  realize	  what	  I	  had	  done	  until	  I	  was	  sitting	  in	  class	  a	  few	  minutes	  later	  and	  saw	  
the	  cloth	  towels	  in	  my	  backpack	  that	  I	  had	  brought	  along	  with	  me	  to	  avoid	  this	  very	  problem	  
(and	  to	  use	  as	  napkins	  during	  meals.)	  	  
	  
This	  happened	  to	  me	  at	  school	  again	  the	  next	  day,	  but	  this	  time	  I	  caught	  myself	  right	  before	  
throwing	  the	  towels	  away.	  I	  put	  them	  in	  my	  bookbag	  so	  I	  could	  take	  them	  home	  to	  keep	  track	  
of	  all	  of	  the	  trash	  I	  had	  produced	  so	  far.	  	  
	  
Before	  leaving	  school	  that	  night,	  I	  was	  walking	  through	  the	  lobby	  when	  I	  realized	  there	  was	  
some	  sort	  of	  student	  event	  going	  on.	  What	  the	  event	  was	  didn’t	  matter	  at	  the	  moment	  –	  all	  I	  
could	  see	  was	  the	  free	  food.	  A	  few	  friends	  and	  I	  rushed	  over	  to	  the	  tables	  that	  held	  cheese	  and	  
crackers,	  sliders,	  chocolate	  covered	  strawberries,	  and	  a	  bunch	  of	  other	  appetizers	  that	  would	  
stop	  any	  broke	  grad	  student	  in	  their	  tracks.	  	  	  
	  
I	  grabbed	  a	  few	  of	  the	  grilled	  chicken	  skewers	  and	  while	  chatting	  with	  some	  classmates,	  
casually	  tossed	  the	  wooden	  sticks	  in	  the	  garbage	  can	  a	  few	  feet	  away	  from	  me.	  It	  wasn’t	  until	  I	  
was	  on	  the	  subway	  home	  that	  I	  realized	  what	  I	  had	  done.	  
	  
Throughout	  the	  rest	  of	  the	  week,	  I	  ran	  into	  a	  few	  more	  instances	  like	  this	  where	  I	  inadvertently	  
made	  trash.	  For	  example,	  when	  opening	  a	  brand	  new	  jar	  of	  peanut	  butter	  one	  morning,	  I	  had	  
completely	  forgotten	  about	  the	  tiny	  paper	  peel	  that’s	  put	  on	  top	  of	  the	  jar	  to	  keep	  it	  fresh.	  So	  
even	  though	  I	  had	  checked	  to	  make	  sure	  the	  jar	  was	  recyclable	  before	  purchasing,	  I	  hadn’t	  
given	  any	  thought	  to	  the	  pesky	  peel.	  
	  
But	  even	  though	  I	  produced	  more	  trash	  during	  the	  week	  than	  planned,	  I	  still	  would	  call	  it	  a	  
success.	  Compared	  to	  my	  usual	  lifestyle,	  I	  reduced	  the	  amount	  of	  trash	  I	  produced	  drastically.	  
Through	  composting	  and	  meal	  planning,	  I	  was	  able	  to	  eliminate	  a	  significant	  amount	  of	  waste	  
from	  my	  life.	  	  
	  
Instead	  of	  throwing	  away	  my	  banana	  peels,	  apple	  cores,	  coffee	  grounds	  &	  filters,	  and	  even	  the	  
lettuce	  I	  dropped	  on	  the	  floor	  when	  making	  a	  salad	  one	  night,	  I	  could	  simply	  just	  toss	  them	  in	  a	  
container	  and	  save	  them	  for	  compost.	  
After	  doing	  a	  little	  research,	  I	  found	  that	  it’s	  best	  to	  keep	  composted	  materials	  in	  the	  freezer	  if	  
you’re	  unable	  to	  compost	  them	  right	  away.	  This	  was	  easy	  enough	  and	  especially	  nice	  because	  it	  
helped	  conceal	  the	  stink	  –	  every	  time	  I	  opened	  the	  container	  to	  add	  something	  new	  in,	  I	  would	  
avoid	  breathing	  through	  my	  nose.	  The	  smell	  is	  truly	  nauseating.	  	  
Living	  in	  Brooklyn,	  it’s	  laughably	  easy	  to	  find	  compost	  drop-­‐off	  sites.	  I	  found	  one	  only	  three	  
subway	  stops	  away	  from	  my	  apartment	  near	  Prospect	  Park,	  where	  you	  can	  just	  show	  up	  and	  
add	  your	  compost	  to	  the	  large	  bins	  that	  GrowNYC	  Greenmarket	  has	  set	  up	  on	  Saturdays.	  	  
The	  only	  downside	  to	  composting	  is	  having	  to	  remind	  yourself	  to	  keep	  your	  food	  scraps	  with	  
you	  when	  you’re	  out	  and	  about.	  Whenever	  I	  brought	  fruit	  with	  me	  to	  school	  or	  my	  internship,	  
I’d	  also	  bring	  a	  plastic	  container	  along	  to	  store	  the	  peels	  and	  cores	  in	  after	  eating	  them	  so	  I	  
could	  take	  them	  home	  to	  my	  mini	  compost	  bin.	  Definitely	  got	  some	  weird	  looks	  from	  that.	  
Preparing	  my	  own	  meals	  for	  the	  day	  instead	  of	  eating	  out	  or	  ordering	  take-­‐out	  was	  also	  a	  huge	  
way	  to	  reduce	  garbage.	  It’s	  amazing	  how	  much	  packaging	  can	  come	  with	  one	  meal	  –	  and	  a	  lot	  
of	  it	  isn’t	  even	  recyclable.	  You	  buy	  one	  bagel	  sandwich	  from	  a	  deli	  in	  NYC,	  and	  suddenly	  you’re	  
stuck	  with	  grease-­‐covered	  plastic	  wrapping,	  foil	  wrapping,	  napkins,	  and	  a	  useless	  plastic	  bag.	  
And	  takeout	  is	  even	  worse	  –	  what	  makes	  you	  think	  I	  need	  20	  packets	  of	  ketchup?	  
Along	  with	  prepping	  the	  food	  itself,	  I	  was	  also	  careful	  to	  remember	  to	  pack	  my	  own	  silverware	  
along	  with	  a	  small	  dishtowel	  to	  use	  in	  place	  of	  a	  disposable	  napkin	  or	  paper	  towel.	  Yes	  –	  I	  
probably	  looked	  like	  a	  weirdo	  wiping	  my	  face	  with	  a	  dishtowel	  in	  public,	  but	  I’ve	  seen	  stranger	  
things	  in	  New	  York.	  	  
Although	  I	  know	  I’ll	  never	  be	  one	  of	  those	  people	  that	  can	  go	  completely	  zero-­‐waste,	  my	  
experience	  has	  changed	  the	  way	  I	  view	  trash.	  I’m	  generally	  more	  mindful	  -­‐	  instead	  of	  grabbing	  
three	  or	  four	  paper	  towels	  in	  the	  bathroom,	  I’ll	  just	  use	  one	  or	  I’ll	  look	  for	  a	  hand	  dryer.	  I’ve	  
been	  brewing	  my	  coffee	  at	  home	  and	  just	  taking	  it	  with	  me	  in	  a	  reusable	  container,	  rather	  than	  
buying	  coffee	  on	  the	  go.	  These	  might	  seem	  like	  minor	  changes	  to	  the	  eco-­‐conscious,	  but	  for	  me	  
they’re	  big.	  
And	  even	  if	  it’s	  a	  bit	  selfish,	  one	  of	  the	  reasons	  I’ll	  continue	  to	  try	  and	  reduce	  waste	  in	  my	  life	  is	  
because	  it	  makes	  me	  feel	  good.	  It	  makes	  me	  feel	  like	  I’m	  doing	  my	  part	  to	  help	  the	  planet,	  like	  
I’m	  becoming	  one	  less	  thing	  for	  Mother	  Nature	  to	  worry	  about.	  So	  I’ll	  keep	  using	  my	  reusable	  
make-­‐up	  remover	  pads,	  I’ll	  continue	  to	  use	  dishtowels	  in	  place	  of	  napkins	  as	  often	  as	  I	  can,	  and	  
I’ll	  even	  keep	  composting	  -­‐	  no	  matter	  how	  bad	  the	  smell.	  	  	  




Here’s	  my	  compost	  bin	  –filled	  to	  the	  brim	  with	  mostly	  banana	  peels	  and	  coffee	  filters	  	  
	  
You	  can	  see	  the	  trash	  from	  my	  week	  here:	  mostly	  receipts,	  paper	  towels	  that	  I	  accidentally	  used,	  
some	  mail	  (that	  I	  have	  yet	  to	  recycle)	  and	  a	  few	  odds	  and	  ends	  –	  like	  the	  weird	  peel	  that’s	  on	  top	  
of	  peanut	  butter	  jars	  	  
